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ABSTRAKT

Punimi hulumtues trajton temën e planifikimit urban – blloku urban afaristë dhe banim kolektiv
me etazhitet të lartë.
Konkretisht, bëhet fjalë për një parcelë me sipërfaqe prej S=125,020.80 m2 (12 Hektarë) e
pozicionuar në zonën industriale të qytetit të Pejës.
Pavarësisht sipërfaqes që e posedon, parcela shfrytëzon vetëm njëzet përqindëshin (20%) e
sipërfaqes totale e cila shërben si zonë me pikat më të frenkuentuara industriale të qytetit.
Parcela posedon terren të rrafshtë, pozitë të përshtatshme dhe ndërlidhje me rrugët kryesore të
qytetit nga të gjitha anët.
Përskaj saj rrjedh Lumbardhi i Pejës I cili do të trajtohet në kuadër të parcelës, propozohet të
rregullohet shtrati i lumit i cili do të ofrojë atraksione për banorët e qytetit, e veçanërishtë për
banorët e kësaj parcele të cilët do t’a kenë të drejtën ekskluzive të shfrytëzimit.
Duke e marrë parasysh që parcela ka çasje në rrugët kryesore të qytetit, i përcaktohen edhe
hyrjet dhe daljet brenda saj. Pasi që karakteri i kësaj zone i shërben industrisë së qytetit, qëllimi
është që të shërbejë edhe për banim kolektiv.
Veçoritë që i posedon kjo zonë do të ishte ideale për objektet afariste dhe banim kolektiv, sepse
kapaciteti i saj ofron kushte të përshtatshme për zhvillim urban.
Jeta socialo- kulturore e banorëve të zonës momentalisht është e zbehtë dhe ofron pak mundësi
për mbushjen e kohës së lirë me veprimtari të dobishme qoftë në nivel individual, qoftë në nivel
komuniteti. Mungojnë qëndrat kulturore, bibliotekat,parqet, lulishtet apo këndet e lojërave.
Vihet re qartë mungesa e vëmendjes së strukturave të qeverisjes lokale në këtë drejtim, ku
pothuajse nuk është realizuar asnjë investim me karakter publik.
Nga analizimi i gjendjes aktuale të infratrukturës ,mendoj që zhvillimi i infrastrukturës së saj
duhet të përqendrohet në përmirësim të infrastrukturës rrugore dhe transportit, furnizimit me ujë
të pijshëm dhe energjisë elektrike, rregullimit dhe përmirësimit të sistemit të kanalizimeve për
ujërat e bardha dhe të zeza si dhe menaxhimin e mbetjeve urbane.

Sa i përket arkitekturës, propozojë të jetë moderne dhe e harmonizueshme me rrethinën.
Bazuar në të dhënat e fundit të Planit Zhvillimor Komunal, etazhiteti i lejuar në këtë zonë, e
posaqërisht në sipërfaqe mbi 1 hektarë, të lejohet etazhiteti P+8K.
Ishte ky një përshkrim sipërfaqësorë rreth temës së diplomës që po e shtjelloj duke I cekur
vetëm disa elemente krysore sa për të i’u njoftuar me projektin.

Fjalët kyqe: Planifikimi urban, blloku urban afaristo-banesorë, banimi kolektiv, jeta socialkulturore, Plani Zhvillimor Komunal etj.
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ABSTRACT
The research paper deals with the topic of urban planning - urban business block and collective
housing with high construction. Specifically, it is a parcel with a surface area of S=125,202.80
m2 (12 hectare) located in the industrial area of Peja. Despite the area of the plot, the parcel takes
only twenty percent of the total area which serves as the area with the most frequented industrial
sites of the city. The parcel is flat, has suitable position and interconnection with the main streets
of the city from all sides.
Next to the parcel is the Lumbardhi River, which will be handled within the framework of the
parcel, it is proposed to fix up the river bed that will be as an attractions for the citizens, and
especially for the inhabitants of this area who will have the exclusive right to use it . Considering
that the parcel is located in the main streets of the city, the entrances to it are regulated. As the
character of this area serves the industry of the city, the purpose is to serve for collective
housing. The features that this area possesses would be ideal for long term facilities and
collective housing because its capacity provides conditions for urban development.
The socio-cultural life of the inhabitants of the area is currently dim and offers little opportunity
for filling in leisure with useful activities at either the individual or community level. There are
cultural centers, libraries, parks, flower shops or playgrounds. What is most noteworthy the lack
of attention of the local government structures in this direction,where almost no public
investment has been made.
From the analysis of the current state of infrastructure, I think the development of its
infrastructure should focus on improving road and transport infrastructure, drinking water supply
and electricity, regulating and improving the sewerage system for white and black waters and
urban waste management.
In terms of architecture, I would prefer for the presence of the area to be modern and
harmonious with the surroundings. Based on the latest data of the Municipal Development Plan,
Height consctuction allowance in this area, especially on the surface of 1 hectare, it’s allowed P
+ 8 Floor.
This was a description of the “Diploma Thesis” that I'm discussing with some key topics to
introduce you with the project.

Key Words: Urban Planning, Collective Housing, Social Cultural Life, Municipal
Developement Plan etc.
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1).HYRJE

1. Blloku urban
Në kuptim më të gjerë mund të funksionojë si formë e zgjidhjes esenciale të skemës së indeve
urbane dhe organizimit të një qyteti.
Në harmonizim me rrugët ata përcaktojnë planin urbanistik dhe funksionin e qytetit.
Ekzistojnë edhe mënyra të tjera fleksibile siç është krijimi i planit urbanistik bazuar në mjedise
socio-kulturore ose duke e përcjellur format aktuale të ndërtesave.
Për më tepër, një bllok urbanistik mund të gjenerojë një ekonomi gjithëpërfshirëse duke krijuar
projektim fitimprurës dhe të qëndrushëm ndaj qytetarëve.
Njëkohësisht po aq I rëndësishëm është edhe kontesti urban, prandaj janë propozuar udhëzimet e
dizajnit urban në mënyrë që të arrihet një qytet i ardhshëm i qëndrueshëm.
Propozimi I bllokut urban bazohet në idenë e lidhjes shoqërore dhe jetesës komunitare duke u
nisur nga elementet e bllokut urban siç janë: Rruga, parcela, ndërtesa dhe hapësira.
Këto përfaqësojnë karakteristikat morfologjike dhe cilësitë sociale të një blloku të cilat si product
japin formën e bllokut urban dhe marrëdhënien e banorëve brenda saj.
Këto karakteristika paraqesin simbole që përdoren për të gjetur kuptimin e bllokut dhe
përcaktimin e mjedisit në tërësi.
Nëse planifikuesit formojnë mjedise të shëndetshme dhe dinamike të cilat do t’a aktivizonin
lidhjen shoqërore dhe kohezionin, atëherë qytetet mund të bëhen hapësira të çmuara të jetesës së
përditshme.
Koncepti I bllokut është interpretim bashkëkohor I një blloku urban të ardhshëm në një qytet të
qëndrueshëm.
Lidhja shoqërore dhe jetesa në komunitet janë tema promovuese të propozimit të
cilat rigjenerojnë komunikimin e qytetarit me mjedis dhe respektimin e mjedisit natyrorë.
Për të konceptuar formën e ndërtuar të bllokut urban është proces I gjatë dhe I vështire, prandaj
ky studim hulumtues prezanton një model konceptual me skenarë të zhvillimit.
Qëllimi I propozimit është krijimi I procesit të organizimit dhe theksimi I marrëdhënieve
themelore shoqërore dhe morfologjike të planit.
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1.2 Udhëzimet e dizajnit urban për planifikim të qëndrueshëm.
Blloqet urbane funksionojnë si mjete të planifikimit të qëndrueshëm kur planifikimi fokusohet
gjithashtu në shkallën e kontekstit urban.
Me fjalë të tjera, ato mund të punojnë me efikasitet duke u harmonizuar me pjesët e tjera të
qytetit.
Me qëllim të krijimit të një strategjie gjithëpërfshirëse për kontekstin urban, korniza e
propozimeve merret me katër objektivat e një ambienti të qëndrueshëm dhe përbëhet nga pesë
objektiva kryesore të dizajnit urban;
mobiliteti, shfrytëzimi i tokës, mjedisi natyror, menaxhimi i burimeve dhe aspektet ekonomike.
Udhëzimet e propozuara janë si më poshtë:
1.3. Lëvizshmëria:
Minimizimi I qarkullimit me automjete duke nxitur kulturë të këmbësorëve për rrjet më fleksibil
të rrugëve në afërsi.
1.4. Rrjeti rrugor dhe lidhjet:
-Rrugët kryesore ofrojnë përzierje në komunikacion duke përfshirë këmbësorët, autobusët,
makinat, parkingjet etj.
Këto rrugë duhet të jenë në rreze prej 200m-250m (2-3minuta në këmbë).
-Rrugët sekondare janë të destinuara për këmbësorë dhe biçikleta dhe janë të qasshme për
qëllime ngarkimi dhe shkarkimi.
1.5. Mënyrat e transportit:
-Transporti publik në qytet për momentin nuk funksionon, kshtu që qarkullimi realizohet me
vetura, biçikleta dhe motoçikleta.
1.6. Shfrytëzimi I tokës:
Racionalizimi I përdorimit të hapësirës private dhe publike si dhe krijimi I mundësive për
hapësira publike si: sheshet, kënde argëtimi dhe rekreacioni, terrene për lojëra, parqe etj.
1.7. Objektet publike:
Planifikimi urban duhet të sigurojë hapësira për objekte publike siç janë kopshtet, shkollat,
bibliotekat, shërbimet administrative etj që krijohen në raport me dendësinë e popullsisë.
1.8. Shftrytëzim i përzier:
-Është parim efektiv I dizajnit të qëndrueshëm.Kombinimi I banimit kolektiv, hapësirave të
punës, aktivitete tregtare, objekte publike, shërbime etj.
Krijohen mjedise urbane 24/7, ofrohen shërbime për qytetar të të gjitha moshave dhe stimulohen
marrëdhëniet ekonomike dhe shoqërore.
Përdorime të përziera aktivizojnë rrugët dhe krijojnë hapësira të kalueshme të tranzicionit.
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1.9. Mjedisi natyror:
-Projektimi dhe sigurimi i hapësirave gjelbëruese përfshirë parqet (rreze minimale prej 500600m; 6-7 min në këmbë), korridore të gjelbërta ndërmjet blloqeve banuese dhe krijimi I
vegjetacionit përgjatë rrugëve.
Ky lloj I rrjetit hapësinor gjelbërues krijon dhe mbron habitatet natyrore, ndërsa mbjellja
përmirëson mikroklimën.
1.1.0. Menaxhimi I burimeve natyrore:
-Projektimi I ndërtesave bazuar në energji diellore aktive (orientimi kah dielli) dhe pasive
(panele solare).
Përdorimi I rrjeteve të zgjuara dhe sistemet e ngrohjes qëndrore lejojnë reduktimin e kërkesës për
energji.
-Sistemet e grumbullimit dhe riciklimit të ujërave atmosferik dhe ujërave të zeza:
Ujërat atmosferik dhe ato të zeza duhet të mblidhen, riciklohen dhe filtrohen, pastaj ato përdoren
për ujë në toalete dhe për ujitje.
-Shfrytëzimi I ujit duke përdorur mekanizma të mençur duke reduktuar shfrytëzimin jo racional.
-Mbetjet e ngurta të riciklueshme duhet të grumbullohen dhe riciklohen për prodhim të energjisë
elektrike, përdorimi I letrës së përdorur për prodhim të letrës higjienike etj.
1.1.1. Aspektet ekonomike:
-Mbështetja e ekonomisë lokale dhe shtresës së njerëzve me të ardhura financiare më të ulëta.
Zhvillimi I ekonomisë lokale duke krijuar rrjete të biznesit vendor dhe krimi I tregjeve lokale
ushqimore.
Oferta për strehim social me kosto të ulët u mundëson përsonave me të ardhura të ulëta të blejnë
ose të marrin me qera një apartament të ri.Mund të theksohet lidhja midis katër parametrave të
një qyteti të qëndrueshëm (ekologjik, ekonomik, social dhe morfologjik) pasi që shumica e
parimeve të lartëcekura kanë role të shumëfishta në çdo parameter.
Përmbledhje
Një qytet i qëndrueshëm nënkupton përshtatjen, riorganizimin, reformimin dhe rigjenerimin.
Blloku i ardhshëm urban është propozim i një forme urbane fleksibile që përshtatet në bazë të
nevojave të komunitetit.
Është matricë e modeleve dhe marrëdhënieve që lidhen me njëri-tjetrin me një qëllim të
përbashkët për të përmirësuar lidhshmërinë sociale të mjediseve urbane.
Propozimet e dizajnit urban tregojnë dinamikën e marrëdhënieve të ndërthurura të
qëndrueshmërisë, ndërsa karakteristikat morfologjike janë shumë të rëndësishme për krijim të
strategjisë gjithëpërfshirëse për kontekstin e bllokut urban.
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2. ANALIZA E LOKACIONIT
2.1. Pozicioni gjeografik
-Lokacioni gjendet në qytetin e Pejës, në zonën industrial rruga ‘’Bekim Berisha’’.
Parcela ka sipërfaqe prej S=125,020.80 m2 (12 Hektarë)

Figura 1: Harta e qytetit të Pejës. Plani Zhvillimor Komunal – Pejë 2006-2025 (Skemë).
Përskaj parcelës , konkretisht në anën Jug-Perëndimore kalon Lumbardhi i Pejës.
Kufizohet me rrugën kryesore Bekim Berisha (siç njihet ndryshe edhe si rruga e Kombinatit),
dhe rrugës kryesore (në zonë industriale) që lidhet me magjistralen Pejë-Prishtinë.

Parcela shfrytëzohet si zonë industriale, objektet që gjendjen aty janë:
1). Fabrika e përpunimit të drurit - Kosova Wood
2). Interex & JYSK
3). LC Waikiki
4). A&M store and Mega Store
5). Neptun
6). Katrati Group (Pompë e benzinës, restaurant, kafiteri, dyqan, farmaci).
Objektet që e rrethojnë parcelën janë:
Gorenje Department Store, Elkos Center, Viva Fresh Store, Tregu i gjelbërt etj
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Figura 2: Kufizimi I parcelës me pika të rëndësishme përreth (Skemë).

2.2. Karakteristikat e parcelës
- Parcela ka pozitë shumë të mirë gjeografike.
- Terreni është kryesisht i rrafshët.
- Ka qasje nga të gjitha anët me rrugët kryesore të qytetit.
- Ofron vizura mbresëlënëse të Bjeshkëve të Nemura dhe maleve që e rrethojnë qytetin e Pejës.
- Lumbardhi i Pejës kalon përskaj parcelës.
- Parcela është e lidhur me Hidrocentralin, është e furnizuar me instalime të energjisë elektrike
dhe të kanalizimit .
Njihet si zonë industriale me qarkullim dhe fluks të madh të njerëzve që i vizitojnë dyqanet
rregullisht.
Pozita e kësaj parcele është shumë e mirë dhe vlenë të theksohet se shërben shumë për banorët
dhe ekonominë e këtij qyteti.
Kjo zonë përmban ndërtim të ulët me karakter industrial dhe nuk njihet si zonë banimi.
Pasi që ka tendenca që të urbanizohet edhe kjo zonë, atëherë kam vendosur që për punim të
temës së diplomës t'a trajtoj këtë pjesë.
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2.3. Madhësia dhe topografia.

Figura 3: Grafika topografike e parcelës.(skema) Plani Zhvillimor Komunal – Pejë 2006-2025
Përveq pozitës së mirë që ka, poashtu ka edhe terren të përshtatshëm për zhvillim urban me
pjerrtësi minimale 6%.
Krahasuar me sipërfaqen totale të lokacionit S=125,020.80 m2 (12 Hektarë), kjo pjerrtësi
pothuajse nuk vërrehet fare.
Gjendja e terrenit na mundëson që të zhvillohet dhe ndërtohet me lehtësi kjo pjesë, pasi që i
dijmë vështirësitë gjatë planifikimit dhe projektimit në terrenet e pjerrëta.
Nuk do të jetë e nevojshme heqja e dheut për të na ndihmuar në realizimin e ndërtimit si dhe
angazhimi i ekipeve gërmuese me kamionë dhe sigurimi i dislokimit të dheut të tepërt nga
parcela.
Pasi që kjo qëndron si problem që kufizon zhvillimin urban në zonat që posedojnë pjerrtësi të
lartë, tek rasti i kësaj parcele kjo dukuri nuk ekziston.Sa i përket aspektit gjeologjik, toka është e
përshtatshme për ndërtim dhe ka kapacitet për ndërtim të lartë.
Përveq analizave gjeologjike që janë realizuar në këtë zonë, dëshmojnë edhe ndërtesat e larta që
janë ndërtuar në kufinjtë e parcelës dhe rezultati ka qenë i mirë, nuk është raportuar ndonjë rrezik
apo të jetë shkaktuar ndonjë dëm në këtë zonë.

2.4. Diellosja
Zgjatja e diellosjes është faktor qenësor klimatik që ndikon në jetën, veprimtarinë njerëzore dhe
në faktorët tjerë meteorologjikë. Zgjatja e rrezatimit diellor qëndron në varësi të drejtpërdrejtë
me lëkundjet e vranësirave.
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Diellosja në Kosovë zgjat 2019 orë ose 5,6 orë në ditë, që është 47% diellosjes së
mundshme.Diellosja më e vogël është në viset malore dhe afër tyre dhe gjatë muajve të dimrit.
Diellosja në muajt e dimrit (konkretisht dhjetor) është mesatarisht 54 orë gjithsej ose 1,7 orë në
ditë, kursje në muajtë e verës mbi 250 orë në muaj ose 8,3 orë në ditë.
Në rrafshin e Dukagjinit koha me diell dihet me afër 1939 orë në vit. Të mbuluarit e qiellit me re
sipas muajve ndryshon, që sillet mes 52 deri në 58% dhe tregohet në vlera më të larta në Rrafshit
e Dukagjinit e cila shkon si vlerë mesatare në shkallë vendi 66,1 orë.

Figura 4: Skema e diellosjes .(skema)

2.5. Erërat
Erërat janë prezente varësisht nga topografia lokale e një vendi.
Kah veriperëndimi, në Rrafsh të Dukagjinit, mburoja malore e Bjeshkëve të Nemuna ka bërë që
ky regjion të ketë klimë të butë të intensitetit më të ulët.
Të dhënat për matjen e shpejtësisë së erës nga Instituti Hidro meteorologjik i Kosovës që
supozojnë se vendet me intensitet më të lartë të erës në Komunën e Pejës.
Era që vie nga jugu dhe jugperëndimi është konstatuar se ka gjendje qetësie me rreth 398%,
kurse ndryshime të intensitetit të erës nga rrymimet ajrore janë treguar me intensitet jo aq të lartë
në vlerë shpejtësie nga 4-5 (m/s).
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Figura 5: Skema e trëndafilit të erërave .(skema)
2.6. Qasjet dhe infrastruktura.
Përskaj parcelës , konkretisht në anën Jug-Perëndimore kalon Lumbardhi i Pejës.
Kufizohet me rrugën kryesore Bekim Berisha (siç njihet ndryshe edhe si rruga e Kombinatit),
dhe rrugës kryesore (në zonë industriale) që lidhet me magjistralen Pejë-Prishtinë.

Figura 6: Paraqitja skematike e qasjes në parcelë (Skemë).
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Qarkullimi i automjeteve në këtë zonë është shumë i madh dhe komunikacioni është i përzier.
Përveq veturave qarkullojnë edhe :
-kamionë, autobusë, minibusë,motoçikleta, biçikleta, këmbësorë etj.
Problemi kryesor i rrugëve është sepse janë me dy korsi (për lëvizje të kundërta të automjeteve),
gjërësia e shtegut të këmbësorëve nuk mjafton për qarkullimin e asaj zone, sepse fluksi i tyre
është shumë i dendur dhe përveç kësaj, çka e pengon lëzivjen e lirë të këmbësorëve është edhe
shfrytëzimi i trotuareve për parkim të veturave nga lokalet afariste që janë të pozicionuara
përgjatë rrugës.
Kërkesat për qarkullim me biçikleta janë shumë të mëdha (sidomos nga penzionerët që nuk kanë
mundësi të vozitin vetura), sepse transporti publik të qytetit nuk ka.Transporti me motoçikleta
është shumë i rrezikshëm në këtë zonë, pothuajse çdo javë raportohet që ka të lënduar.
Qarkullimi për kamionë, autobusë dhe minibusë realizohet me vështirësi, për shkak se nuk ka
korsi të veçantë për këtë lloj transporti.
Kjo është shumë e rëndësishme sepse kamionët furnizojnë qendrat tregtare me mallëra, pompat e
benzinës etj, kurse autobusët lëvizin në këtë drejtim për transport të pasagjerëve përgjatë rrugës
magjistrale Pejë-Prishtinë dhe Pejë-Gjakovë.

Tabela 1: Raporti I parcelës me pikat më të rëndësishme të qytetit
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2.7. Arkitektura: Rrethina urbane – Arkitektura e kësaj zone

Figura 7: Paraqitja skematike e rrethinës urbane (Skemë).
Pasi që karakteri i parcelës varion për nga funksioni i ndërtesave brenda saj, atëherë laramania e
arkitekturës është e llojllojshme.
Është e vështirë të flitet sakt për definimin e sakt të arkitekturës, pasi që janë të ndërtuara
ndërtesa afariste dhe banimi.
Kur flasim për ndërtesa afariste, disa prej tyre mund të identifikohen në stil të arkitekturës
moderne-industriale .
Shumica e objekteve afariste kanë arkitekturë të njejtë-serike kudo në Kosovë, të cilat janë
projektuar nga arkitekti i njejtë me sipërfaqe të madhe të shfrytëzimit dhe me etazhitet P+0.
Të tilla janë: ETC & Elkos Center, Viva Fresh Store, Interex, A&M Stores, LC Waikiki etj.
2.7.1. Objektet e banimit individualMund të identifikohen në stil të përzier të arkitekturës.
Disa kanë arkitekturë të thjeshtë që shërbejnë vetëm sa për të përmbushur kërkesat elementare
për të jetuar në to, të pa fasaduara dhe të pa izoluara .
Shtëpitë tjera kryesisht kanë arkitekturë klasike dhe moderne.
Etazhiteti i tyre nuk janë të një lartësie, disa janë :
P+1K,... B+P+1K,...B+P+2K,... B+P+2K+NK,... etj.
2.7.2. Objektet e banimit kolektivMund të identifikohen me stil kryesisht modern.
Etazhiteti i tyre poashtu është nga :B+P+4K+KT deri në B+S+P+9K+KT.
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Ndërtuesit e këtyre objekteve çdoherë tentojnë që etazhitetin e lejuar t'a kalojnë prandaj kjo
dukuri ndikon edhe në laramani të etazhiteteve.

Shumica e tyre nuk e kanë respektuar koeficientin e ndërtueshmërise dhe gjelbërimit, duke
tentuar që maksimalisht t'a shfrytëzojnë parcelën me qëllim që kthimi i investimit të jetë më i
shpejtë dhe më i volitshëm për investitorët.

Figura 8: Pamjet e siguruara nga parcela prej këndeve të ndryshme (burim i hulumtimit).
Nga fotografitë përreth parcelës u mundova t’a sqaroj funksionin e përzier të kësaj zone si dhe
laramaninë arkiktektonike.
Fotot flasin për ngërthimin e rrugës kryesore ‘’Bekim Berisha’’ me rrugën magjistrale PejëPrishtinë.
Në këtë hapësirë u projektua rrethrrotullimi për funksion më të mire të trafikut për të shmangur
kaosin që krijohet nga veturat, autobusët dhe kamionet sidomos në periudhën e mëngjesit dhe
pasditës.
Gjithashtu sqarohet funksioni i kësaj parcele.
Parcela ka karakter afaristë duke u pozicionuar objektet afariste më të frekuentuara nga qytetarët
gjatë çdo dite të javës (Neptun, LC Waikiki, A&M Store, Interex, Jysk, Binni etj).
Përshkruhet shfrytëzimi aktual i hapësirave publike për nevoja përsonale të tregut privat I cili
shfrytëzohet nga qytetarë të thjeshtë për shitje të drunjëve, pemëve dhe perimeve etj.
Shpesh herë në orarin më të ngjeshur të trafikut, këta individë pengojnë qarkullimin e lirshëm të
këmbësorëve dhe automjeteve.
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2.8. S.W.O.T. (Strengths. Weaknesses. Opportunities. Threats) Analizat.
Përparësitë:
-Pozitë e mirë gjeografike.
-Terren kryesisht i rrafshët.
-Bazuar në analizat gjeologjike, rezultatet dalin që parcela posedon tokë të përshtatshme për
ndërtim.
-Ka qasje nga të gjitha anët dhe lidhet me rrugën magjistrale Pejë-Prishtinë, rrugën kryesore dhe
rrugën dytësore.
-Ofron vizura mbresëlënëse të bjeshkëve dhe maleve që e rrethojnë qytetin.
-Lumbardhi i Pejës kalon përskaj parcelës duke i’a shtuar atraktivitetin dhe shfrytëzueshmërinë
për banorët e kësaj zone.
-Parcela është e lidhur me Hidrocentralin e qytetit, është e furnizuar me instalime të energjisë
elektrike dhe me rrjetin e kanalizimit.
Mangësitë:
-Komunikacion i dendur dhe jo i rregulluar.
-Qarkullim i përzier i mjeteve në komunikacion (kamionë, autobusë, kombi, vetura, motoçikleta).
-Mungesa e shtegut të biçiklistave dhe e këmbësorëve.
-Mungesa e qarkullimi të veçantë për kamionë (furnizim i objekteve afariste), kombi dhe
autobusë (rrugë magjistrale Pejë-Prishtinë).
-Mungesa e trasportit urban.
-Zonë që nuk posedon ende plan rregullues urban.
-Arkitekturë jo cilësore e objekteve përreth.
-Mungesë e parkingjeve publike.
-Mungesë e ajrit të pastërt dhe e qetësisë.

2.8.1. Përmbledhja e SWOT Analizës.
Kuptuam se planifikimi i bllokut urban është i nevojshëm për banorët dhe qytetin.
Duke u bazuar në SWOT Analizat e gjendjes momentale të kësaj zone, e cekëm që dobësi dhe
rrezik më të madh e konsiderojmë komunikacionin e dendur, prandaj duhet t’i kushtohet rëndësi
këtij elementi gjatë planifikimit të infrastrukturës.
Për të mos krijuar vështirësi në qarkullim të komunikacionit, duhet të marrim parasysh se kjo
zonë pret frekuentim edhe më të madh dhe numri i veturave dhe këmbësorëve dukshëm do të
shtohet.Problem mund të shfaqet edhe vendparkimi, sepse nëse zona nuk ofron zgjidhje për
parkim atëherë rrezikohet edhe funksioni i saj.
Qyteti i Pejës ka ardhur në jetë pa ndihmën e projektuesve dhe është formësuar duke u adaptuar
me jetën e përditshme të qytetarëve.
Beteja në mes të këtij adaptimi (urban) pra të asaj që vjen me atë që shkon e krijon pamjen
aktuale të qytetit.
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Analizat janë kritika ndaj dinamikës kaotike të urbanizmit në Pejë në 15 vitet e fundit dhe është
e ndërtuar rreth argumentit se ndërtimi gjatë kësaj periudhe ka qenë shkatërrues dhe ka sulmuar
identitetin dhe shpirtin e qytetit.
Ky transformim e ka shndërruar Pejën nga një qytet vernakular në një hapësirë pa dimensione.
Me ndihmën e analizave që i theksuam paraprakisht, do të mundohem t'i mënjanoj elementet
shkatërruese që i kanë përdorur për arkitekturën e qytetit deri me tash.
Por në këtë rast, duhet të kemi kujdes të shtuar pasi që vetëm kjo lagje nuk ka plan rregullues.
Po që se lëshohet edhe gabimi më i vogël, rrezikohet që të jetë jashtëzakonisht i dëmshëm pasi që
kjo zonë luan rol shumë të madh, dhe po që se degradohen, atëherë qyteti do të kolapsojë.
3. HULUMTIMI
3.1. Qështjet për hulumtim arkitektonik dhe metodat e hulumtimit
Hulumtimi arkitektonik është hetimi origjinal i ndërmarrë për të gjeneruar njohuri dhe
mirëkuptim në bazë të kompetencave, metodave dhe mjeteve të duhura për disiplinën e
arkitekturës. Ajo ka bazë të veçantë mbi mënyrën e njohurisë, fushëveprimin, taktikat dhe
strategjitë.
Arkitektura sot përballet me sfida të ndryshimit të klimës, globalizimit, urbanizimit dhe
transformimit social. Paralelisht, horizonti i eksperimentimit arkitektonik po zgjerohet me
shpejtësi me zhvillimin e teknologjive të reja dhe mediave.
Nëse duam të kuptojmë, shpjegojmë, parashikojmë dhe ndikojmë pasojat e këtyre ndryshimeve,
hulumtimi është thelbësor.
Për më tepër, hulumtimi është thelbësor për zgjerimin e vazhdueshëm të bazës së njohurive të
disiplinës, zhvillimin e kuptimeve hapësinore, si dhe përmirësimin e mësimdhënies, mësimit dhe
praktikave të arkitekturës.
Metodologjia niset nga format logjike të procesit të njohurive dhe nga mundësia e zbatimit të
tyre në praktikë.
E gjithë kjo rrjedh nëpër më shumë procese:
-Procesi i zbulimit të njohurive të reja përmes kërkimit,
-procesi i zbulimit shkencor,
-procesi i sistematizimit të procedurave përmes të cilave është arritur deri te zbulimet e reja
shkencore,
-procesi i prezantimit të fakteve të arritura me përdorimin e metodave të dhëna.

3.2. Qëllimi i hulumtimit
Në këtë punim do të hulumtohet rëndësia e planifikimit urban. Qellimi i ketij punimim është
hulumtimi i gjendjes aktuale te zonës së përzgjedhur.
Ky dokument synon te elaboroj problemet që paraqiten nga mungesa e identitetit urban, nevojën
e banorëve për këtë zonë, dhe krijimin e një zone komode për gjithë grupmoshat e njerëzve.
Qëllimi i përgjithshëm i studimit është përcaktimi i karakteristikave urbane sipas opinioneve të
ekspertëve dhe banoreve. Për te aritur këtë qëllim parashtohen pyetje të shumta te cilat duhet
pergjigjur gjatë kohës së hulumtimit.
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3.3. Problematikat e hulumtimit
Në proceset e kërkimit shkencor, duhet të ketë një arsye që e shtyen studiuesin në këtë temë që
t’i identifikoi problemet e hulumtimit si arsye për kryerjen e kërkimit shkencor. Hulumtuesi
synon të kontribuojë në zgjidhjen e kësaj çështjeje gjatë hetimit të temës që ai / ajo vëren si
problem. Çdo subjekt kërkimor mund të kontribuojë në zgjidhjen e problemit duke mbajtur një
pikë.Peja si qytet në rritje me ndërtime të degraduara është në disproporcion të lartë me
shfrytëzim racional të parcelave, shfrytëzim të infrastrukturës, hapësirave gjelbruese,andaj
mendohet të trajtohet ky kaos i vazhdueshëm.
Problem tjetër që duhet theksuar është edhe mungesa e standardeve të ndërtimit dhe e krijimit të
infrastrukturës.
Pytjet që do shtjellohen gjatë hulumtimit :
1. Sa është e përshtatshëm krijimi i zones së re urbane ?
2. Çfarë arrihet me krijmin e një zone urbane në raport me qytetin e Pejës ?
3. Sa do t’u shërbejë banorëve kjo zone urbane?
Arkitektura e pasluftës e Pejës konsiderohet arkitekturë e improvizuar që siç po shihet, po
krijohet pa ndihmën e grupeve të arkitektëve të mirëfilltë që posedon qyteti.
Kjo tashmë ka marrë stilin e saj dhe duket se është bë pjesë e kulturës qytetare e cila po
imponohet sidomos nga imazhet e mediave, TV-së, reklamave që flasin për një “jetë të mirë”…
dhe këtë imitim e hasim pikërisht në qendër të qytetit e cila nuk ndalet në procesin e përshtatjes
me format e reja të jetës.Peja, si qytet qe ofron pamje spektakolare të Bjeshkëve të Nemura,
dalëngadalë po e humb këtë bukuri.
Nga rruga magjistrale Prishtinë-Pejë tashmë pamja është bllokuar nga kompleksi banesorë
''Gorenje'', i cili të jap përshtypjen e një pengese të pozicionuar në rrugë dhe nuk të lejon të
shijosh atë që natyra e ofron.
Kjo ndërtesë ka ngjallur shumë debate dhe ankesa te banorët e qytetit, por reagime nga ana e
zyrtarëve komunal nuk ka pasur.

Figura 9: Bllokimi I vizurave të Bjeshkëve nga kompleksi afaristo-banesorë.
(Kjo ndërtesë është e pozicionuar afër kufirit të parcelës).
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3.4. Mungesa e identitetit urban
Që nga paslufta, procesi i ndryshimit të struktuës urbane dhe sociale është përshpejtuar duke e
bërë mjaft kaotike të jetuarit në qytet.
Nga mungesa e stabilitetit politik, ky degradim i vlerave kulturore i ka hapur rrugë shoqërisë së
ekstremeve dhe transformimeve urbane me një ritëm të shfrenuar.Mungesë e tokës publike për
zhvillime me interes publik dhe sidomos për mungesën e një identiteti të ri urban.
3.5. Rëndësia e hulumtimit
Koncepti i krijimit të zones së re urbane duke u bazuar në planifikim adekuat urban mendohet se
do t’i shërbejë shumë qytetit dhe banorëve (gjinisë, moshës dhe qëllimeve).
Njerëzit mund të kenë çasje më të lehtë falë krijimit të infrastrukturës së avansuar rrugore
(shtigjet për këmbësorë, shtigjet e çiklistëve, parkingje publike dhe private, transporti urban
publik, krijimi i shëtitoreve), krijimi i hapësirave gjelbëruese (60 % në raport me ndërtimin) etj.
Këto karakteristika do të mundësojnë funksion dhe komunikim më transparent të banorëve me
qytetin.

4. METODAT E HULUMTIMIT
4.1. Hulumtimi i literaturës – Korniza ligjore rregulluese urbane
1 LIGJI NR. 04/L-174 PËR PLANIFIKIMIN HAPËSINOR
Komuna posedon një analizë të transportit/mobilitetit për zonën urbane, të hartuar nga projekti
Mobkos në vitin 2009.
Studimi ka analizuar: rrjetin e rrugëve në raport me funksionet e pjesëve të ndryshme të qytetit,
kapacitetin e udhëkryqeve të mëdha në qytet, lëvizjen e këmbësorëve, parkimin, dhe
kategorizimin e rrugëve. Mirëpo, jo të gjitha rekomandimet e studimit janë zbatuar.
Analizës së transportit për qytetin e Pejës i paraprinë studimi i projektit Mobkos, duke analizuar
zhvillimet dhe formën urbane: shfrytëzimin e tokës, qasjen në pjesë të ndryshme të qytetit,
përparësitë, potencialet dhe sfidat për zhvillim të ardhshëm.
Bazuar në këtë metodologji, qyteti është ndarë në katër zona për analizë të sfidave dhe
mundësive në planifikim të transportit të qëndrueshëm:
Zona e lokacionit: Zona 4 – Haxhi Zeka II (Biznesi, industria dhe banimi).
Haxhi Zeka II njihet si zonë që karakterizohet me funksione të banimit (të ulët, të mesëm, dhe të
lartë), shërbime publike (institucione arsimore), industri të lehtë dhe biznese të përmasave më të
mëdha. Dendësia e ndërtimit në zonë është shumë më e ulët se pjesët e tjera të qytetit, kjo për
faktin që afërsisht 40% e zonës nuk është e zhvilluar.
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Janë tre rrugë urbane mbledhëse (M9, R101, rruga e Birrarisë) dhe një rrugë urbane
mbledhëse/lidhëse (rruga e transitit) të cilat e bartin komunikacionin në zonë dhe jashtë saj. Këtu
parkimi nuk është problem duke marrë parasysh që hapësira është ende e pazhvilluar dhe
udhëtimet janë relativisht të ulëta në zonë. Të vetmet zhvillime që gjenerojnë kërkesë për
parkim, janë bizneset e mëdha që gjenden përgjatë pjesës jugore të rrugës Pejë – Prishtinë.
Dendësia e ulët e ndërtimit, rrjeti më i rregullt i rrugëve me profil më të gjerë se në zonat tjera,
ka ndikuar që zona të ketë qasje shumë më të mirë dhe komunikacion të rrjedhshëm. Në këtë
aspekt, përparësia e zonës është që mund të ofrojë infrastrukturë të transportit për zhvillime të
industrisë, biznesit, banimit të lartë, apo edhe banimit me standard më të lartë.

4.1.2. Karakteri Urban Rural dhe funksionaliteti ndërlidhës
Zona urbane – Sipërfaqja totale e qytetit të Pejës si qendra më e madhe administrative e
komunës është 25.2 km2, përderisa numri i banorëve në zonën urbane është 50.780 apo 51% e
gjithë popullsisë së komunës.
Qyteti i Pejës është i ndarë në 11 bashkësi territoriale me funksionet e tyre përcjellëse.
Një ndër elementet bazë për të përcaktuar kërkesën për tokë të nevojshme për të akomoduar
zhvillimin e ardhshëm është dendësia e banimit. Dendësia neto e banimit është përcaktuar duke
ndarë/pjesëtuar numrin e njësive të banimit me sipërfaqen për banim.
Zona urbane si qendër komunale është bartëse kryesore e zhvillimit të komunës.
Është udhëheqëse e zhvillimit, social dhe ekonomik të, për shkak të potencialeve, kërkesave, dhe
presionit të vazhdueshëm për zhvillim.
Motoja e planit “Rajon i gjelbër dhe vital” nënkupton që zhvillimi dhe shfrytëzimi i tokës duhet
të jetë i balancuar dhe kompakt përgjatë gjithë komunës e sidomos në zonë urbane.
Pjesë e këtij procesi padyshim që është edhe mbrojtja e mjedisit duke marrë parasysh vlerat
natyrore në komunë.
Qyteti si terësi hapësinore, skematikisht, ndahet më tutje në terësi urbane duke marrë për bazë:
llojin dhe dendësinë e banimit; shërbimet ekonomike, sociale, dhe publike; hapësirat publike,
parqet; dhe qasjen (transportin).
Haxhi Zeka II, përveç shërbimeve ekonomike të cilat janë të koncentruara përgjatë rrugës
Bekim Berisha dhe hapësirave për arsim të nivelit më të lartë. Njësia urbane do të zhvillohet më
intensitet pak më të lartë se Haxhi Zeka i duke ofruar hapësirë për zhvillim të banimit të ulët dhe
të mesëm.
Ri-zhvillimi është komponentë kyçe edhe për këtë njësi urbane duke mundësuar regjenerim të
hapësirave të caktuara dhe qasje publike përgjatë rrjedhës së lumit.
Ky proces do të shërbejë edhe për krijim të hapësirave publike dhe parqeve brenda njësisë
urbane. Shërbimet ekonomike, tregtia me pakicë, do të promovohen për zhvillim përgjatë
korridoreve kryesore, konkretisht në rrugët urbane mbledhëse, dhe parking nëntokësor.
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Të gjitha ri-zhvillimet me intensitet të lartë duhet të respektojnë lartësinë maksimale prej P+6,
indeksi i shfrytëzimit të parcelës 35%, bodrum 50%, 10 ari gjelbërim (1copë) dhe madhësia
minimale e parcelës 40 ari. Për parcelat prej 1Ha, P+8 max, shfrytëzimit të parcelës 35%,
bodrumi 50%, 30 ari gjelbërim (1copë ose 2).

4.1.3. Përmbledhje e propozimit urban të lagjes
Propozimi urban i lagjes:
-Vendbanimi
-Ambient I shfrytëzuar 24 orë
-Qasje e qëndrueshme e dizajnit
Procedurat për realizimin e zgjidhjes urbane:
-Identifikimi i infrastrukturës kyçe të fushës publike
-Përmirësimet
-Inicimi I rizhvillimit bazuar në kërkesa të banorëve
-Koordinimi I zhvillimit aktual privat
-Iniciativat
-Rekomandime për rizhvillim të së ardhmes
-Miratimi nga organet kompetente dhe qytetarët

Kjo zgjidhje vizionare urbane përfshin përvetësimin e strategjive projektuse dhe krijimin e një
zgjidhje kufizuese.
Qëllimi është që të propozohet një zgjidhje afatgjate që do të ishte përvetësuar si shembull I mire
dhe që do të aplikohej në masë më të gjerë.
Duhet të konsiderojmë:
-Kombinimin e gjendjes ekzistuese me atë të propozuar
-Strukturimi I zhvillimeve të reja
-Krijimi I hapësirave të përbashkëta që përfshijnë parqe dhe shëtitore
-Harmonizimi i infrastrukturës (Qarkullim I veturave, kamionëve, motoçikletave, biçikletave,
etj).
-Ndërlidhja funksionale mes objekteve afariste dhe të banimit.

4.1.4. Vendbanimi
Krijimi i përvojave të këndshme që përjetohen dhe transparenca e komunukimit brenda banorëve
të lagjes me elemente si: porta, korridore, rrugë të zgjeruara, hapësira të përbashkëta që do të
krijonin natyrë të gjallë urbane.
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Strategjitë e krijimit të vendbanimit efektiv:
-Hyrjet dhe daljet të lagjes për krqëzim në perimetrin e parcelës
-Korridoret
-Krijimi I qosheve të shfrytëzuara buzë rrugës
-Parqe dhe sheshe publike
-Aplikimi I një stili arkitektonik në tërësi
-Krijimi I parkingjeve private dhe publike
-Mundësia e qarkullimit të çdo mjeti transporti
-Zonat gjelbëruese që krijon ambient të pastërt dhe të qetë
-Dizajn I qëndrueshëm I infrastrukturës
-Respektimi I distancave ndërmjet ndërtesave për mospengim të vizurave dhe diellosjes
-Krijimi I ambienteve të sigurta dhe të ndriquara gjatë natës
4.1.5. Ambient I shfrytëzuar 24 orë
Pasi që kemi parasysh që kjo lagje destinohet për banim dhe afarizëm, shtohen kërkesat për
shfrytëzim maksimal të kësaj zone. Funksionet mund të organizohen në afat më të gjatë kohorë
për të evituar kaosin urban, zhurmën, ndotjen dhe kaosin e kësaj lagje që pretendohet të shërbejë
si pike kyqe e qytetit.

4.1.6. Qasje e qëndrueshme e dizajnit
Praktika e qëndrueshme të dizajnit duhet të jenë komponent I integruar I projektimit dhe procesi
I vizionimit në mënyrë strategjike duke minimizuar ndikimet në mjedis dhe të lidhet me natyrën
e komunitetit.
Zbatimi I një strategjie të tillë mendoj që do të ishte efektive për aspektin e jetesës, aspektin e
punës dhe aspektin financiar.
4.2. Metoda krahasuese – Evuluimi i rasteve studimore
4.2.1. Shembuj, për të ndjekur
Të dy shembujt vijnë nga Peja, dhe kanë të bëjnë me efektet pozitive që sjell planifikimi
pjesëmarrës, kur, përveç realizimit të interesit publik, të arritur përmes negociimit intensiv 18
muajsh i mundëson sektorit privat të kapitalizojë vlerat e reja urbane.
Fjala është për projektin e zonës së lirë këmbësore në qendër të qytetit, sipas mendimit tim, të
vetmes në Kosovë me atribute adekuate. Shembull i mirë për t’u ndjekur në këtë rast është
qëndrimi insistues i administratës komunale që njërën nga rrugët më të frekuentuara ta kthejë në
zonë për këmbësorë.
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Shembull i dytë ka të bëjë me projektin e lirimit dhe të sigurimit të qasjes së lirë në një segment
të bregut të lumit.
Synimi i angazhimit të kapitalit privat dhe publik në projektet strategjike komunale është
artikuluar shumë thjesht nga autoritetet komunale përmes këmbimit të pronës komunale me atë
private.
Specifike në këtë rast është qasja ndaj sektorit privat, nga i cili është kërkuar të blejë pronat që
pengojnë zhvillimin e projektit, ndërsa janë ofruar në këmbim prona që nuk pengojnë ndonjë
projekt kapital publik e që paraqesin aset të vlefshëm zhvillimor për sektorin privat.
Këmbimet janë zyrtarizuar përmes vendimeve përkatëse të Asamblesë Komunale.
Mund të japim disa propozime që do kishin ndihmuar në përmirësimin e jetës në qytet:
4.2.2. Ndarja e hapësirave publike: Rrugët, trotuaret, parqet - të gjitha këto janë hapësira
publike.
Makinat dominojnë shumë shpesh në hapësirë, por pasi që gjithkush ka të drejtë në të, si duhet të
përmirësojmë shfrytëzueshmërinë?
Mund të përdorim më pak makinat tona private dhe të shfrytëzohen transportet publike, biçikleta
etj.
Të shmangim parkimin në trotuare, sepse këto hapësira janë për këmbësorët.
Duhet të sigurohemi që hapësirat publike të jenë të sigurta dhe miqësore për të gjithë - gratë,
fëmijët, njerëzit me aftësi të kufizuara, të moshuarit - duke qenë më të hapur, më të dukshëm dhe
më përfshirës në komunitet.
4.2.3. Shtimi i gjelbërimit, rregullimi i lumenjëve, gjallërimi i qytetit:
Një mënyrë e thjeshtë për të përmirësuar qytetin është të gjelbëroni rrethinat e saj. Siç sugjeron
hipoteza e biophilia-s, ne synojmë të lidhemi me mjedisin natyror dhe forma të tjera të jetës.
Elemente më natyrale, të tilla si bimët dhe ujërat e pastra, kanë përfitime, të tilla si ngrohja më
pak dhe një mjedis më atraktiv.
Ndërsa shumë prej nesh mendojnë se është e vështirë të bësh, është e mundur të integrosh
mbulesën e gjelbër me mjedisin e ndërtuar. Kopshte urbane, mure gjelbërimi, parqe xhepi, ose
bimë të thjeshta në vazo apo arna të barit ndihmojnë ekosistemin urban.
Ne gjithashtu mund të fillojmë me pastrimin e trupave të ujit për të transformuar gjendjen e tyre
të hedhurinave në sisteme të shëndetshme të lumenjve dhe gjiret.
Marrim shembull disa qytete që kanë realizuar projekte të suksesshme sa I përket trajtimit të
lumenjëve, hapësirave gjelbëruese dhe rekreative.
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Ljubljana-Slloveni: Në fillim të shekullit të 20-të, brigjet e lumit të Lubljanës filluan të prishen
për shkak të infrastrukturës së vjetëruar dhe ndërtimit të zonave të destinuara për makina.
Lumi rrjedh drejtpërsëdrejti përmes qendrës së vjetër të qytetit dhe humbja filloi të ketë një
ndikim serioz negativ në vitalitetin e saj.
Duke e kuptuar rrezikun e zhvillimit urban, për shkak të cilësisë së dobët dhe mospërdorimit të
lumit, këshilli i qytetit vendosi të investojë 20 milionë euro në rizhvillimin e një pjese qendrore
të lumit Ljubljanica dhe rikrijojë përfitimet e saj të harruara në cilësinë e jetës së qytetit.
Rezultati është një qendër e ringjallur e qytetit, hapësira të tjera publike nga lumi dhe përmbysja
e tendencës së shtrirjes urbane të shkaktuar nga dëmtimi i cilësive natyrore që lumi sjell në qytet.

Figura 10: Lumi Ljubljanica – Ljubljana/Slloveni.(burim hulumtues)
Paris-Francë: Parisi është një nga qytetet më të dendura në botë, me një mbrojtje të madhe nga
Trashëgimia Botërore e UNESCO-s përgjatë lumit Seine.
Bankat e lumenjve të saj u bënë një korridor automobilistik në vitet e 60-ta, kur bankat e saj të
djathta u bënë ekskluzivisht të rezervuara për makina.
Dhe deri në vitin 2001 autoritetet e qytetit vendosën të vendosnin një mënyrë të përkohshme për
t'i kthyer parizianët në lumë, ku në aktivitetet e kaluara lulëzuan dhe njerëzit jetonin me lumin.

Iniciativa quhet Paris Plage (Plazhi i Parisit) dhe përbëhet nga mbyllja e seksioneve të korsive që
kalojnë përgjatë lumit dhe i transformon ato në hapësira publike jetike për një muaj.
Suksesi i këtij projekti që përsëriti çdo vit ka kaluar nëpër opozitë dhe në vitin 2012 qyteti ka
mbyllur pjesë të mëdhe të bankave të dedikuara për makina dhe i ka shndërruar ato në hapësira të
përhershme publike që po ndryshojnë marrëdhënien e Parisianëve me lumin e tyre dhe rritjen e
vlerës së kësaj trashëgimie botërore faqe interneti.
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Figura 11: Paris Plage – Paris/Francë. (burim hulumtues)

Madrid-Spanjë: Para përfundimit të projektit në vitin 2011, lumi Manzanares u mbështjellë në
të dy brigjet e tij me rrugë me shpejtësi të lartë.
Qasja në lumë ishte e pamundur dhe cilësitë e çmuara të rekreacionit u varrosën për hir të
makinës. RIO Madrid në mënyrë drastike tentuan të sjellin lumin përsëri në qytet.

Kostoja e projektit u ngrit në 280 milionë euro për të varrosur autostradën dhe për të krijuar një
hapësirë publike, parqe dhe ura për të dhënë një fytyrë të re në lumë dhe për të rikrijuar lidhjen
me qytetin.
Ajo ka provuar me sukses të ketë rritur cilësinë e jetës në të gjitha lagjet përreth dhe të bëhet një
hapësirë publike tërheqëse për të gjithë në Madrid.

Figura 12: Lumi Manzanares, para dhe pas intervenimeve-Paris/Francë. (burim hulumtues)
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4.2.4. Përparësi këmbësorëve dhe çiklizmit
Është për t’u habitur se sa pak kemi njohuri rreth mjedisit tonë nëse vazhdoni të ngisni një
makinë ose të qëndroni brenda shtëpisë tuaj.Njohja e rrugëve kërkon përkushtim, prandaj dikush
mund të mësojë shumë nga përvoja personale e përdorimit të rrugëve të qytetit.
Duhet të ecim më shumë dhe të njohim qytetet tona. Përfitimet përfshijnë reduktimin e
emetimeve, trajtimin e stilit të jetesës së ulur, më shumë miq, dhe duke fjetur më mirë gjatë
natës.
Rrugët janë hapësira publike që duhet të ndahen dhe përdoren në mënyrë të barabartë. Kjo tregon
se sa do të fitojmë duke mbrojtur transportin publik, çiklizmin dhe këmbësorët.

Figura 13:Ciklizmi-Copenhagen.

Figura14: Rrugët këmbësorike-New York/SHBA.

4.2.5. Bashkëpunimi mes banorëve të qytetit:
Lëvizja nëpër botë inkurajon komunitetet që të rigjallërojnë hapësirat e tyre publike.
Është i rëndësishëm bashkëpunimi në mes të qytetarëve për të japur këshilla të zhvillimit.
Inicimi i projekteve të tilla si ndriçimi i rrugëve që mund të përmirësojnë sigurinë e rrugëve të
errëta.Njohja e bashkëqytetarëve në afërsi e ndërton forcën në përhapjen e ndikimit.
Qytetarët kanë rol kyç për të luajtur në zhvillimin e qytetit.Të gjitha elementet që i cekëm mund
të ndikojnë pozitivisht në funksionin e qytetit.
4.3. Hulumtimi i opinionit të qytetarëve
Është përpiluar një listë e pytjeve që shtjellon aspektet e ndryshme të zhvillimit të kësaj
zone.Përgjigjet në këtë pyetësorë japin informacione bazë që do të aplikohen në projekt.
Pyetësori pasqyron një sërë shqetësimesh që presin të trajtohen dhe të evitohen efektet negative.
Po i prezantoj disa nga pyetjet që i'u parashtruan banorëve të asaj zone, konkretisht kam anketuar
20 qytetarë. Të anketuarit ishin kryesisht banorë të asaj zone të cilët shprehën pakënaqësitë e
përditshme, qytetarë që e frekuentojnë çdo ditë këtë zone, pronarë të objekteve afariste etj.
Anketa u realizua në mënyrë direkte duke i’u parashtruar pyetjet dhe duke mbajtur shënim për
përgjigjet e tyre. Në vazhdim do të paraqitet përmbledhja e pyetjeve të anketës dhe shpjegimi i
pakënaqësive të banorëve të zonës për secilën pyetje.
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1). A mendoni se është i nevojshëm zgjerimi i shtigjeve për qarkullim të këmbësorëve ?
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Është i nevojshëm
Mjafton gjendja aktuale
Nuk është i nevojshëm
-Prej rezultateve të të anketuarve vërehet që pjesa më e madhe e të anketuarve vuajnë nga
mungesa e qarkullimit të lirshëm në shtigjet aktuale të këmbësorëve.
Ata kërkuan zgjerimin e tyre duke u aplikuar sipas standardeve që kërkohen.

2). A do të ishit të kënaqur në qoftë se do të merrej parasysh trajtimi i brezit të lumit dhe
krijimi i hapësirave rekreative përgjatë saj?
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-Banorët theksuan se shtrati lumi ka nevojë të rregullohet, të pastrohet dhe përgjatë saj të
krijohen hapësira rekreative të cilat do të vlerësohen si elemente të veçanta të cilat e rritin
kualitetin e jetesës dhe atraktivitetin në këtë zonë.
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3). Sa do të ishte i nevojshëm rregullimi i infrastrukturës dhe propozimi i linjës së
autobusëve për transport publik urban ?
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-Transporti publik është shumë i nevojshëm sepse është i përballueshëm për çdo grupmoshë, do
të pengonte krijimin e trafikut të ngjeshur, do të zvogëlonte problemet me çështjen e parkingjeve
dhe ndotjes së ajrit.

4). Si e vlerësoni gjendjen aktuale të trafikut ?
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I kënaqshëm
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-Banorët shprehen pakënaqësi në frekuentimin e këtyre rrugëve në orët e mengjesit, në mesditë
(orari i pauzave) dhe pasdite (kur kryhet orari i punëve). Poashtu vlen të cekët edhe cilësia e
dobët e rrugëve për shkak të materialit që është shtruar dhe dëmtimeve të shumta që janë krijuar,
mosfunksionimit të rrethrrotullimit të ri, shtigjeve të ngushta dhe trotuareve që përdoren si
vendparkim, mungesa e transportit urban si dhe laramania e mjeteve që qarkullojnë brenda një
intervali kohorë.
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5). Cfarë lloji të gjelbërimit mendoni se i mungon më shumë kësaj zone urbane ?
20
15
10
5
0
Shtigje gjelbëruese

Parqe

Kopshte

6). Tregoni arsyet që shpjegojnë se përse preferoni mënyrën e jetesës në banimin kolektiv?
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8). Si e cilësoni nivelin e zhurmës dhe ndotjes së ajrit në këtë zonë ?
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-Për shkak të frekuentimit dhe laramanisë së automjeteve që qarkullojnë nëpër këto rrugë,
rezulton ndotja e ambientit dhe niveli i lartë i zhurmës. Prandaj zhvillimi i ri urban do t’I
trajtonte këto dukuri negative që e kanë pushtuar këtë zone.
Pjesa e anketimit më ka ndihmuar të zbuloj mangësitë e kësaj zone, shumica e qytetarëve
shprehën pakënaqësitë e tyre dhe i diskutuam së bashku faktorët që do të ndikonin në cilësinë e
planifikimit urban.
Kuptuam që gjendja e trafikut, cilësia e ajrit, mungesa e gjelbërimit, mungesa e shtigjeve për
këmbësorë, mungesa e transportit publik urban dhe shumë elemente të tjera duhet patjetër të
trajtohen në mënyrën e duhur nëse mendojmë që kjo zone urbane t’i shërbejë qytetit dhe të ofrojë
kushte të mira për banim dhe afarizëm.

5. DETYRA PROJEKTUESE.
5.1. Destinimi i sipërfaqes.
5.1.1. Shfrytëzimi i parcelës.
Intervenimi në tërësinë urbane është i mundshem dhe shumë i përshtatshëm sepse kemi të bëjmë
me një zonë urbane e cila nuk është e degraduar dhe e ndërtuar me ndërtime informale dhe na
krijon mundësin që në aspektin ekonomik dhe urbanistik realizimi të bëhet sipas planit
zhvillimor urban të Pejës.Në kuadër të projektit do të projektohen hapësira të cilat do të mund të
shfrytëzohen në mënyrë sa më funksionale nga banorët.
Ajo çka do t’a karakterizojë këtë zone është respektimi i ambientit duke i lënë hapësirë
gjelbëruese S=55.000 m2 (55%) për parqe dhe shëtitore përgjatë Lumbardhit, kurse përqindja
tjetër të shfrytëzohet për banim dhe infrastrukturë.
Propozimi i shfrytëzimit të sipërfaqes së terrenit paraqitet në skemën në vijim :

Destinimi i sipërfaqes

Hapësirë banuese 35%
Hapësirë afariste 11%
Parking 2%

Hapësirë gjelbëruese 55%
Infrastrukturë rrugore 22%

Figura 15.: Skema e destinimit të sipërfaqes.
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5.1.2. Qasja dhe lidhshmëria

Mospërputhja e gjendjes ekzistuese dhe planeve të vazhdueshme zhvillimore kanë ndikuar që kjo
zonë të trajtohet në mënyrën e duhur për sa i përket infrastrukturës. Janë propozuar tri hyrja-dalje
për vetura dhe dy hyrje-dalje për kamionë.
Poashtu janë propozuar rrugët qarkulluese dy-kahore për automjete, rrugët qarkulluese për
kamionë (për furnizim të ndërtesave afariste), rrugët qarkulluese për transportin urban
(autobusët), shtegu i biçiklistëve, shtegu i këmbësorëve, shtigjet gjelbëruese, shëtitoret dhe
bulevardet.
Gjendja aktuale e kësaj zone shfaq mungesë të madhe të hapësirave parkuese për banorë dhe
vizitorë, prandaj krijimi i këtyre hapësirave është element që e avanson infrastrukturën dhe
funksionin e kësaj zone, shton atraktivitetin dhe ul përqindjen e kaosit të trafikut urban.
Kjo hapësirë është propozuar që të pozicionohet në pjesës kufizuese të parcelës për t’u larguar
nga hapësirat e banimi për shkak të zhurmës dhe ndotjes së ambientit që krijojnë automjetet.
Përveq që është distancuar si hapësirë, janë paraparë edhe këndet gjelbëruese për të penguar
dukuritë e lartëcekura.
Shtrihet në hapësirën S= 2,800m2 duke e zënë 2% të sipërfaqes totale.
Ka kapacitet parkimi për afro 90 vetura.
Përveq parkingut publik, çdo ndërtesë banimi-lamelë do të posedojë parking privat në nivelin e
nëntokës (bodrum) në 1,2 dhe 3 nivele.
Në kuadër të kësaj zone hyn hapësira gjelbëruese që e zë 55% të territorit, hapësirë kjo që
përmban:
-Parqe, shëtitore, promenade përgjatë lumit, terene sportive dhe shtigjet për këmbësorë dhe
çiklistë.
Terene sportive:
-Basketbolli në hapësirë të hapur e pozicionuar në anën perëndimore të parcelës me dimensione
19.24 x 32.75 meter me kapacitet të shikeshmërisë për gjithë ata që kalojnë në atë hapësirë.
Fusha e volejbollit është e pozicionuar poashtu në anën perëndimore në hapësirë të hapur me
dimenzione 13.49 x 20.26 meter, në anën lindore të fushës ndodhen ulëset për shikues me
kapacitet deri në 22 persona.
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5.1.3. Demografia – Zhvillimi demografik
Plani realizohet për njerëzit dhe si i tillë duhet të parasheh propozime reale për kushte më të mira
për shtresa të ndryshme të shoqërisë. Bazuar në rrjedhën e zhvillimit të komponentëve
demografike, më realisht mund të planifikohen kërkesat dhe nevojat e shoqërisë për të tashmen
dhe të ardhmen.Kjo zonë ofron kapacitet të gjerë të dendësisë së banorëve (shih kalkulimet).
TOTALI I KALKULIMEVE TË DENDËSISË SË BANIMIT PËR BLLOKUN
4 blloqe banimi (Lamela A-B-C-D) ; Numri i banorëve: 5,011 banorë
LAMELA A
Banesa me S=120m² = 102 banesa ;
Banesa 90-100m² = 120 banesa;
Numri i banorëve për lamelën A = 1,368 banorë.
Lamela A-A
S=1,078.19 m²
Etazhiteti: P+5
Banesa S=120m²; 4 banesa/kat
Banesa S=90-100m²; 5 banesa/kat
Nr.i banorëve: 264 banorë
Lamela A-B
S=806.88 m²
Etazhiteti: P+5
Banesa S=120m m²; 2 banesa/kat
Banesa S=90-100m m²; 5 banesa/kat
Nr.i banorëve: 192 banorë
Lamela A-C
S=990.10 m²
Etazhiteti: P+5
Banesa S=120m²: 5 banesa/kat
Banesa S=90-100m²: 3 banesa/kat
Nr.i banorëve: 252 banorë
Lamela A-D
S=875.53 m²
Etazhiteti: P+5
Banesa S=120m²: 4 banesa/kat
Banesa S=90-100m²: 3 banesa/kat
Nr.i banorëve: 216 banorë
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Lamela A-E
S=700.00 m²
Etazhiteti: P+5
Banesa S=120m²: 2 banesa/kat
Banesa S=90-100m²: 4 banesa/kat
Nr.i banorëve: 180 banorë
Lamela A-F
S=1,078.19 m²
Etazhiteti: P+5
Banesa S=120m²: 4 banesa/kat
Banesa S=90-100m²: 5 banesa/kat
Nr.i banorëve: 264 banorë

LAMELA B
Banesa me S=120m² = 84 banesa;
Banesa me S=90-100m² =132 banesa;
Numri i banorëve për lamelën B =1,070 banorë.
Lamela B-A
S=671.5m²
Etazhiteti P+8
Banesa S=120m²: 2 banesa/kat
Banesa S=90-100m²: 4 banesa/kat
Nr.i banorëve: 224 banorë

Lamela B-B
S=671.5m²
Etazhiteti P+6, P+7
Banesa S=120m²: 2 banesa/kat
Banesa S=90-100m²: 4 banesa/kat
Nr.i banorëve: 182 banorë

Lamela B-C
S=739.1m²
Etazhiteti P+5
Banesa S=120m²: 3 banesa/kat
Banesa S=90-100m²: 3 banesa/kat
Nr.i banorëve: 150 banorë
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Lamela B-D
S=739.1m²
Etazhiteti P+5
Banesa S=120m²: 3 banesa/kat
Banesa S=90-100m²: 3 banesa/kat
Nr.i banorëve: 150 banorë
Lamela B-E
S=671.5m²
Etazhiteti P+6, P+7
Banesa S=120m²: 2 banesa/kat
Banesa S=90-100m²: 4 banesa/kat
Nr.i banorëve: 182 banorë

Lamela B-F
S=671.5m²
Etazhiteti P+8
Banesa S=120m² : 2 banesa/kat
Banesa S=90-100m²: 4 banesa/kat
Nr.i banorëve: 182 banorë

LAMELA C
Banesa me S=120m² = 40 banesa ;
Banesa me S=90-100m² =100 banesa;
Numri i banorëve për lamelën C = 605banorë.
Lamela C-A
S=772.4m²
Etazhiteti P+9, P+10 ,P+11
Banesa S=120m2: 2 banesa/kat
Banesa S=90-100m2: 4 banesa/kat
Nr.i banorëve: 350 banorë

Lamela C-B
S=879.6m²
Etazhiteti P+6, P+7, P+8
Banesa S=120m²: 2 banesa/kat
Banesa S=90-100m²: 6 banesa/kat
Nr.i banorëve: 255 banorë
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LAMELA D
Banesa me S=120m² = 200 banesa ;
Banesa me S=90-100m² =190 banesa;
Numri i banorëve për lamelën D =1,968 banorë.

Lamela D-A
S=572.7 m²
Etazhiteti P+6
Banesa S=120m²: 2 banesa/kat
Banesa S=90-100m²: 3 banesa/kat
Nr.i banorëve: 144 banorë
Lamela D-B
S=970.3 m²
Etazhiteti P+9
Banesa S=120m²: 5 banesa/kat
Banesa S=90-100m²: 3 banesa/kat
Nr.i banorëve: 378 banorë
Lamela D-C
S=1208.6 m²
Etazhiteti P+11
Banesa S=120m²: 6 banesa/kat
Banesa S=90-100m²: 5 banesa/kat
Nr.i banorëve: 616 banorë

Lamela D-D
S=860.30 m²
Etazhiteti P+11
Banesa S=120m²: 2 banesa/kat
Banesa S=90-100m²: 4 banesa/kat
Nr.i banorëve: 308 banorë

Lamela D-E
S=970.3 m²
Etazhiteti P+9
Banesa S=120m²: 5 banesa/kat
Banesa S=90-100m²: 3 banesa/kat
Nr.i banorëve: 378 banorë
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Lamela D-F
S=572.7 m²
Etazhiteti P+6
Banesa S=120m²: 2 banesa/kat
Banesa S=90-100m²: 3 banesa/kat
Nr.i banorëve: 144 banorë
5.1.4. Pozicioni i ndërtesave
Ndërtesat kryesisht respektojnë distancën me njëra me tjetrën, distanca këto që duhet të
aplikohen sipas kushteve ndërtimore.
E dijmë që në fasada të ndërtesave ku kemi hapje përvetësohet distanca h/2 prej ndërtesës tjetër,
kurse në rastet ku nuk kemi hapje përvetësohet distanca h/4.
Këto ndërtesa i kanë katë fasadat e lira-me hapje, nuk e pengojnë ndriqimin dhe vizurat njëratjetrës si dhe variojnë për nga etazhiteti duke u orientuar me pamje kah Bjeshkët e Nemura.
Etazhiteti i tyre fillon nga: P+1…P+11.
Ndërtesat e banimit kolektiv shtrihen në sipërfaqe S=17.450 m2 (40% e shfrytëzon tokën
ndërtimore).
Ndërtesat afariste shtrihen në S=13,000 m2 (11% shfrytëzim i hapësirës).
Etazhiteti : P+1K;
Destinimi i hapësirave afariste:
-Qendër tregtare, edukative, shëndetësore, e mirëmbajtjes mjedisore, e kulturës, sociale dhe
administrative.
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6. Konkluzioni dhe Rekomandimet
Në jetën e përditshme secili prej nesh kërkon që të ketë kushte të mira në të cilën mund të
zhvillojnë jetë më të mire në ambient të qetë, të kalojnë kohën për aktivitete të ndryshme apo për
ajër të pastër.
Një qytet i qëndrueshëm nënkupton përshtatjen, riorganizimin, reformimin dhe rigjenerimin.
Blloku i ardhshëm urban është propozim i një forme urbane fleksibile që përshtatet në bazë të
nevojave të komunitetit.
Qëllimi i punimit ishte:
-Trajtimi i një zonë urbane në mënyrën e duhur,
-Funksioni dhe motivimi,
-Qasja dhe komunikimi i lehtë ndaj qytetit,
-Transparenca ndaj banorëve,
-Infrastrukturë e avansuar për çdo lloj të automjetit (vetura, kamionë, autobusë, motoçikleta)
-Ofrim i shërbimit publik të transportit-autobusët local
-Ndërlidhja e afarizmit dhe banimit në një zonë
-Infrastrukturë e avansuar për këmbësorë dhe çiklistë
-Shfrytëzimi i zonës në mënyrë sa më racionale
-Prioritet ndaj krijimit të hapësirave gjelbëruese
-Respektimi i normave të ndërtimit
-Respektimi i distancave ndërmjet ndërtesave
-Diellosje dhe ajrosje racionale
-Respektimi i etazhitetit
-Aplikimi dhe unifikimi I arkitekturës bashkëkohore në çdo ndërtesë
-Trajtimi i parkut që do të funksionojë si filter i ambientit të pastër
-Zhvillimi i aktiviteteve sportive
-Atraksion maksimal për banorët, vizitorët dhe qytetin.
Komuna e Pejës duhet të aplikojë praktika të mira të menaxhimit të hapësirave publike, duke
marrë parasysh rolin e institucioneve shtetërore, sektorit privat dhe shoqërisë civile respektivisht
komunitetit pashtu duhet të përkrah edhe nismat e komunitetit, që kanë vetiniciativë për
rregullimin dhe menaxhimin e hapësirës publike në mjedisin ku jetojnë.
Për arsyet e lartcekura Komuna e Pejës duhet të rishikojë politikat e deritanishme në raport me
krijimin dhe menaxhimin e hapësirave publike me qëllim të përqafimit të praktikave më të mira
botërore në këtë drejtim.
Është matricë e modeleve dhe marrëdhënieve që lidhen me njëri-tjetrin me një qëllim të
përbashkët për të përmirësuar lidhshmërinë sociale të mjediseve urbane.
Propozimet e dizajnit urban tregojnë dinamikën e marrëdhënieve të ndërthurura të
qëndrueshmërisë, ndërsa karakteristikat morfologjike janë shumë të rëndësishme për krijim të
strategjisë gjithëpërfshirëse për kontekstin e bllokut urban.
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